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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
ESTUDI DE LA DOMINÀNCIA OCULOMANUAL EN 




Diversos estudis defensen que la lateralitat influeix en el rendiment escolar dels  
infants. De manera similar, també pot ser que tingui relació amb el rendiment 
esportiu. Amb el que no hi ha acord entre autors és en la forma amb la qual l’afecta. 
Així, hi ha diverses investigacions que afirmen que aquesta relació pot afavorir al 
rendiment esportiu, però n’hi ha d’altres que defensen que el compromet. 
 
En el present treball s’ha avaluat la dominància oculomanual i la lateralitat en una 
mostra de 224 esportistes d’elit de diferents disciplines, de 16,73±4,20 anys, 
residents al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, per comparar-la amb 
una mostra de població del mateix número de sedentaris de 18,63±4,67 anys.  
 
Els resultats obtinguts informen de que els esportistes d’elit manifesten una 
incidència major de lateralitat creuada que els sedentaris, tot i que quan s’agrupen  
els esportistes en les seves modalitats la incidència de lateralitat creuada varia 
significativament. Tanmateix, les dades evidencien que tant la dominància ocular 
com la manual més freqüent en els dos grups de població és la dreta, malgrat els 




Paraules claus: dominància manual, dominància ocular, lateralitat creuada, 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
ESTUDIO DE LA DOMINANCIA OCULOMANUAL EN 




Diversos estudios defienden que la lateralidad influye en el rendimiento escolar  de 
los niños. De la misma manera, también puede ser que tenga relación con el 
rendimiento deportivo. Con lo que no hay acuerdo entre autores es en la forma en 
la que puede afectar. Mientras diversas investigaciones afirman que esta relación 
puede favorecer al rendimiento deportivo, hay otras que defienden que lo 
compromete.  
 
En el presente trabajo se ha evaluado la dominancia oculomanual y la lateralidad 
en una muestra de 224 deportistas de élite de diferentes disciplinas de 16,73±4,20 
años, residentes en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés, para 
compararla con una muestra de población del mismo número de sedentarios de 
18,63±4,67 años. 
 
Los resultados obtenidos informan de que los deportistas de élite manifiestan una 
incidencia mayor de lateralidad cruzada que los sedentarios, aunque cuando se 
agrupan los deportistas en sus modalidades, la incidencia de lateralidad cruzada 
varía significativamente. Aun así, los datos evidencian que tanto la dominancia 
ocular como la manual más frecuente en los dos grupos de población es la 
derecha, a pesar de que los deportistas presentan más incidencia de ojo izquierdo 
dominante que los sedentarios.  
 
Palabras clave: dominancia manual, dominancia ocular, lateralidad cruzada, 
lateralidad homolateral, modalidades deportivas. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
STUDY OF OCULAR-HANDED DOMINANCE IN 
SPORTSMEN AND SPORTSWOMEN IN A 




According to different studies the laterality influences the school performance of 
children. In the same way, it may be a connection with the sports performance, 
although scientist do not agree in the way that it can affect. We can find several 
investigations that confirm that this relation can help the sports performance while 
others defend that compromises it. 
 
In the present work it has been evaluated the ocular-handed dominance and the 
handedness in a sample of 224 elite sportsmen and sportswomen in a different kind 
of disciplines between 16,73±4,67 years old, residents in the High Performance 
Center of Sant Cugat del Vallés, to be compared with another sample of sedentary 
people of 18,63±4,67 years old. 
 
According to the obtained results, crossed laterality have a bigger impact in the elite 
sportsmen and sportswomen than in the sedentary people. Additionally, cross 
laterality can affect in a different way depending on the kind of sport. On the other 
hand, we can see that the ocular and manual dominance more frequent in both 
samples is the right, although elite sportsmen and sportswomen have a bigger 
incidence of the left eye predominant than the sedentary people.  
 
 
Key words: manual dominance, ocular dominance, cross laterality, uncrossed 
laterality, sports disciplines.   
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Most activities that we do every day are run by one of the cerebral hemispheres, 
either the right or left hemisphere will be the dominant to that activity. The other 
cerebral hemisphere, the subdominant, will have a secondary role and supporting 
the activity commanded by the dominant cerebral hemisphere: this is a 
consequence of brain hemispheres division (Roure, 2012).  
The manual dominance is the preference that each person has when somebody 
has to do visual daily activities (for example writing, picking up things, etc.) using 
the right hand or the left hand. In general, people prefer to do things using their 
dominant hand, so they use it much more than the other one (Doyen, Dufour, 
Caroff, Cherfouh & Carlier, 2008; Gabbard, Iteya & Rabb, 1997; Gabbard, Tapia & 
Helbig, 2003; Helbig & Gabbard, 2004; Pryde, Bryden & Roy, 2000). Using the less 
dominant hand to do things entails in general, a longer trajectory and less efficiency 
(Gabbard, C., Iteya, M. & Rabb, C., 1997), according to Pointer (1999), for 8 out of 
10 people the right hand is the dominant. 
The ocular dominance allows us to know which eye dominates over the other in the 
sensorial dimension and in the motor one, it does not matter ocular motor 
dominance refers to the eye which imposes his visual direction ant to the eye which 
serves people as space reference (Griffin & Grishman, 2002). The information 
coming from the dominant eye is processed faster (Coren, 1999) and with better 
performance that coming from (Shneor & Hochstein, 2006 and 2008). According to 
Goss (1998) and others authors the right eye is more predominant than the left eye. 
The situation of cross laterality between eye and hand (namely, when hand and aye 
are not run by the same hemisphere), can make hamper coordination of cerebral 
functions and waste energy with consequences of loss of attention span and an low 
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academic performance. We can find similar situations in different kind of activities 
like work, sport, driving and wherever people need to work with hands or feet under 
visual control (Roure, 2012). A considerable number of published studies have dealt 
with the Issues regarding hand and eye dominance in the development of an activity 
(for example, it could be sport), obtaining several results. With all this information 
we could ask ourselves if the dominance between eye and hand really affects sport 
or at least, if it could have some kind of relation. 
Nowadays, it is thought that about 70% of sedentary people have uncrossed 
laterality, so three of every ten people have cross laterality (Pointer, 1999). 
According to this other several variables like gender, ethnic group, sport practiced, 
or suffers of certain coordination  (sportsmen or sportswomen, psychotic, students, 
etc.) can influence the results on the percentage of the cross laterality in a 
population. 
We cannot find any established criterion into a group of elite sportspeople about 
how the laterality could impact on them, but studies like Quevedo, Castañé, Solé & 
Cardona (2014), show us that elite sportsmen and sportswomen have a percentage 
of cross laterality higher than sedentary people. According Quevedo et al. (2014), 
60,1% of sportspeople present uncrossed laterality, and the rest, 39,9% have cross 
laterality. He also established that the 60,1% of sportspeople had right ocular 
dominance, the 39,5% had left ocular dominance and the 0,3% presented shared 
dominance. These results are in the same line as those carried out by Robinson, 
S.E., Jacobsen, S. & Heintz, B. (1997). 
There are several authors that have focused their studies on different kinds of sport. 
In the case of golf, there are a wide diversity of opinions as regards the results, 
authors like Sugiyama and Lee (2005), Coffey, Reichow & Johnson (1994), and 
Sugiyama, Nishizono, Takeshita & Yamada (2002) think that have uncrossed 
laterality can affect the performance of sportspeople, but Steinberg, G. M., Frehlich, 
S. G. & Tennant, L. K. (1995) and Quevedo et al. (2014) have the opposite opinion.  
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In some sporting activities such as shooting there is less discrepancy because the 
authors agree with the idea that shooters have better performance when they 
present uncrossed laterality (Laby & Kirschen, 2011; Quevedo et al., 2014; 
Sheeran, 1985). 
In the case of sports with involving racquets, and motor sports, the studies done by 
Quevedo et al. (2014), show that the percentage of laterality is similar to the 
established in sedentary population, so it is possible that in this kind of sports the 
effect of the laterality has not influence on the performance. 
Ocular – handed moninance has been widely researched in the field of basketball. . 
A lot of authors have concluded that if in this sport a player who has cross laterality 
their performance will considerably improved. (Adams, 1965; Classé, Daum & 
Semes, 1996; Portal & Romano, 1988), although that there are others authors who 
disagree with this conclusion. (Milne, Buckolz & Cardenas, 1995). 
On the other hand, studies from the authors like Nabavinik, Moghaddan & 
Goharrokhi (2013) on basketball players found that practice contributes to 
eliminating the differences between uncrossed laterality players and cross laterality. 
 
Objectives 
The main objectives in this project are: 
 To study the manual and ocular dominance. from a sample of sedentary 
people and to determine the kind of laterality 
 
 To study the manual and ocular dominance from a sample of elite 
sportspeople and to determine the kind of laterality. 
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 To analyze and compare the kind of laterality which present the sportspeople 
in different sports have.  
 
 To compare the effect of laterality between genders (female/male).  
 
Hypothesis 
 Elite sportspeople present a higher percentage of cross laterality than 
sedentary people (Adams, 1965; Classe et al., 1996; Portal & Romano, 
1988; Quevedo et al, 2014; Steinberg et al., 1995). 
 
 Both elite sportspeople and sedentary people present a predominance over 
right eye and right hand (Goss, 1998; Hebben et al., 1981; Jacobsen & 
Heinz, 1997; Lopes-Ferreira et al., 2013; Pointer, 1999; Porac & Coren, 
1967; Quevedo et al., 2014; Rengstroff, 1967). 
 
 We can set up relation between the incidences of lateral dominance in a 




This study has been carried out on two different groups of people: 
 224 elite sportspeople from different sporting discipline from a High 
Performance Center. The sample was taken from 123 women (54,91%) and 
101 men (45,09%) from 12 to 30 years of age (XOLD=16,73 and DS=4,20). 
 
 224 sedentary people (who usually do not practice any sport and they have 
never been members of sports clubs), the sample was made up with 113 
women (50,45%) and 111 men (49,55%) from 12 to 30 years of age 
(XOLD=18,63 and DS=4,67). 
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Material 
The material used to develop the tests on ocular dominance has been a black dot of 
50mm on a white piece of paper. 
 
Conclusions 
 In general, sportspeople have a higher percentage of cross laterality than 
sedentary people. 
 
 Different kinds of sport present dissimilar relevance about laterality: 
 
o Sports like golf or softball have a very high percentage of cross 
laterality. 
o In shooting almost all competitors present uncrossed laterality 
dominance 
 
 In general, right-handed people are predominant over left-handed individual, 
in both samples with similar percentage. 
 
 Both sportspeople and sedentary people tend to present the right-eye 
dominant with more frequency.  
 
 There are important statistical differences between the two samples as 
regards ocular dominance, we can find a higher number of left-eye dominant 
in sportspeople.  
 
 There are not differences between laterality between genders, because both 
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Amb aquest treball s’acaba una etapa de la meva vida que vaig començar ja fa 
gairebé 5 anys, una etapa que ha requerit molt d’esforç i dedicació, on he viscut 
alegries i tristeses, i a on he pogut conèixer a gent increïble.  
Aquests últims mesos han requerit més esforç i més hores de feina de les 
habituals, i per això desitjo donar les gràcies d’una manera especial a certes 
persones que ho han fet possible: 
En primer lloc a la directora del meu projecte, Lluïsa Quevedo i Junyent, per les 
seves hores de dedicació i pel seu recolzament i suport durant el transcurs d’aquest 
treball. 
A totes les persones que han col·laborat, sense ànim de lucre, en la presa de 
mesures de la part pràctica del projecte.  
Als meus pares, els quals han hagut d’aguantar el meu mal geni en certs moments. 
També als meus germans, sobretot a l’Oscar, que tot i vivint a quilòmetres de 
distància m’ha donat el seu suport.   
A la meva parella, per ajudar-me sempre i per ser la persona amb més paciència 
d’aquest món. 
I per últim, però no menys important, als meus amics, en concret a la María, a la 
Claudia, a la Joana i al Ricard. 
Sense tots vosaltres aquest projecte no s’hagués pogut dur a terme, gràcies! 
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A partir de la divisió cerebral hemisfèrica, la majoria de les activitats que realitzem 
avui en dia estan regides preferentment per un dels dos hemisferis que, 
conseqüentment, serà el dominant per a l’activitat considerada. L’altre, el 
subdominant, assumirà un paper secundari o de suport d’aquesta activitat 
controlada per l’hemisferi dominant (Roure, 2012).  
Les connexions aferents i eferents de cada hemisferi amb les extremitats (amb els 
seus òrgans sensibles que recullen informació o l’executen) es realitza de manera 
creuada, contra lateral, de manera que els membres situats en el costat esquerre 
del nostre cos vindran regits per l’hemisferi del costat dret i al contrari.  
Segons Wiener (1985), les funcions cerebrals no estan distribuïdes uniformement 
en ambdós hemisferis i, un d’ells, el dominant, s’enduu la majoria de les 
representacions. Tanmateix, defensa que en un adult, l’efecte d’una lesió extensiva 
en l’hemisferi secundari és molt menys greu que l’efecte d’una lesió similar en 
l’hemisferi dominant. Si aquesta lesió a l’hemisferi dominant apareix en un nadó 
menor a 6 mesos, el secundari té la capacitat de substituir al dominant (degut a la 
plasticitat que presenta el nostre sistema nerviós durant les primeres setmanes de 
vida). 
La dominància manual és la preferència que té cada individu a l’hora de realitzar 
activitats quotidianes (com per exemple escriure, agafar objectes, etc.) per utilitzar 
la mà dreta o la mà esquerra. Alguns autors defensen que aquesta dominància 
dependria de les limitacions de les tasques i mediambientals, i no d’un factor 
biològic com és el cas de la dominància ocular (Razaee, Shojaee, Ghasemi, 
Moghassam & Momeni, 2010). Per tant, l’assoliment de la dominància manual seria 
un comportament inseparable de les accions relacionades amb la mà. Segons 
Newell (1986), l’elecció de la mà dominant es pot produir per diferents factors. És a 
dir, com un resultat de la interacció entre restriccions ambientals i la tasca amb la 
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demanda biològica. Altres autors però, afirmen que la dominància manual depèn 
bàsicament de factors biològics (la genètica i l’herència), amb factors post-natals, 
on les característiques ambientals no tindrien  cap influència (Geschwind, Miller, 
CeCarli & Carmelli,  2002; Van Strien, 2000).  
Les persones preferim dur a terme les accions amb la nostra mà dominant, per tant, 
la utilitzem molt més que l’altra (Doyen, Dufour, Caroff, Cherfouh & Carlier, 2008; 
Gabbard, Iteya & Rabb, 1997; Gabbard, Tapia & Helbig, 2003; Helbig & Gabbard, 
2004; Pryde, Bryden & Roy, 2000). L’ús de la mà contra lateral per a realitzar 
accions requereix una trajectòria més llarga (més duradora) i comporta reducció en 
l’eficàcia de l’acció (Gabbard, Iteya,  & Rabb, 1997). 
Pointer (1999), afirma que 8 de cada 10 persones presenten la mà dreta com a 
dominant.  
La dominància ocular ens permet saber quin ull domina sobre l’altre, tant en 
l’aspecte motor com en el sensorial. Quan s’estudia quina és la dominància ocular 
sensorial s’està buscant l’ull que presenta una major agudesa visual i, per tant, una 
major qualitat òptica. En canvi, quan es parla de dominància ocular motora, és 
refereix a l’ull que imposa la seva direcció visual i que serveix de referència 
espacial (Griffin & Grishman, 2002). És a dir, l’ull amb millor visió no té perquè ser 
l’ull dominant motor. Coren i Porac (1982), van esbrinar que la informació visual 
que envia l’ull dominant motor arriba al cervell uns 14 milisegons abans que la 
informació enviada pel no dominant. Per tant, la informació provinent de l’ull 
dominant es processa més ràpidament (Coren, 1999) i comporta millor rendiment 
(Shneor & Hochstein, 2006 i 2008) . 
Goss (1998), defensa que hi ha més predomini de dominància de l’ull dret que de 
l’ull esquerre. Addicionalment, autors com Hebben, Benjamins i Milberg (1981), 
Rengstroff (1967), Porac i Coren (1967),i Lopes-Ferreira, Neves, Queiros, Faria-
Ribeiro, Peixoto-de-Matos i González-Méijome (2013), situen el percentatge de 
dominància de l’ull dret entre el 52% i el 69%.  
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Segons Roure (2012), dins la visió simultània dels dos ulls, en situació de visió 
binocular, conèixer el predomini visual és bàsic per a la realització de les tasques 
grafolèxiques (és a dir, llegir i escriure). La situació de lateralitat creuada entre ull i 
mà, o sigui, escriure amb la mà dreta i llegir amb l’ull esquerre estant els dos ulls 
oberts, pot ocasionar una dificultat en la coordinació de les funcions cerebrals i un 
excés de consum energètic amb el resultat d’una pèrdua d’atenció i un baix 
rendiment escolar. Casos similars es donen en activitats laborals, esportives, en la 
conducció i sempre que s’operi amb les mans (i també amb els peus) sota control 
visual. Com s’ha dit, quan una persona té ull dominant dret, la informació li arriba a 
la part esquerra del cervell, i si té la mà dreta com a dominant, aquesta informació 
també li arribarà a la part esquerra del cervell. Per tant, la informació es trobarà 
concentrada en el mateix hemisferi i serà més fàcil interpretar-la. Tot el contrari 
quan, en lloc de presentar la mà dreta com a dominant, es presenta la mà 
esquerre, ja que ara aquesta informació arriba a la part dreta del cervell. És a dir, 
en aquest cas es presenta lateralitat creuada, perquè una part de la informació es 
troba a l’hemisferi esquerre i l’altre a l’hemisferi dret, i hi haurà més dificultat a 
l’hora d’interpretar les situacions i realitzar les tasques/accions. 
Actualment s’estableix que aproximadament el 70% de la població presenta 
lateralitat homolateral i que, per tant, 3 de cada 10 individus tenen lateralitat 
creuada (Pointer, 1999). Aquest mateix autor afirma que hi ha predomini dret en les 
extremitats del cos (mà o peu), així com en els “òrgans” (ull o oïda), la qual cosa 
demostra que hi ha un percentatge més elevat d’homolateralitat que de lateralitat 
creuada.  
Estudis més antics sobre la lateralitat, arribaven a conclusions molt diverses. Per 
exemple, Gordon (1931), va trobar que el 50% de la població presentava lateralitat 
creuada. En canvi, altres autors defensaven que menys del 10% de la població la 
mostrava  (Eyre & Schmeckle, 1933). Segons Rengstroff (1967), el 33% de la 
població presentava lateralitat creuada. 
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L’estudi realitzat per Porac i Coren  (1981), va obtenir resultats molt semblants als 
de Pointer (1999) i als de Rengstroff (1967), ja que concloïen que, aproximadament 
el 26,6% presentava lateralitat creuada i, per tant, el 73,8% restant presentava 
homolateralitat. 
Altres estudis més recents, com el realitzat per Robinson, Jacobsen i Heintz (1995), 
en pacients aleatoris que es realitzaven una visita optomètrica als EEUU i al Regne 
Unit, van observar que el 43,5% dels pacients visitats als EEUU presentaven 
lateralitat creuada. En canvi, només el 30% dels pacients visitats al Regne Unit en 
presentaven. Aquests mateixos autors, un parell d’anys més tard, van fer un estudi 
amb 1005 pacients d’entre 4 i 82 anys, i van arribar a la conclusió que el 41% 
d’aquests pacients presentaven lateralitat creuada (Robinson, Jacobsen & Heints, 
1997). 
Segons Pointer (1999), variables tals com el gènere, la raça, l’edat i el grup de 
població escollida (esportistes, psicòtics, estudiants, etc.) per a realitzar aquests 
tipus d’estudis poden influir en els resultats obtinguts. El seu estudi afirma que els 
homes tenen més dominància d’ull dret que les dones.  
Molts dels estudis publicats han abordat el paper de la combinació de la 
dominància manual i ocular en el desenvolupament d’una tasca (que pot ser un 
esport), obtenint diversos resultats (Roure, 2012). Amb aquestes aportacions ens 
podem preguntar si realment la dominància entre ull i mà influeix en l’esport o hi 
està relacionada d’alguna manera. Hi ha certa discrepància en aquest tema ja que, 
mentre hi ha autors que afirmen que podria comportar un millor rendiment 
(Steinberg, Frehlich & Tennant, 1995), d’altres defensen tot el contrari (Roure, 
2012). Tanmateix, hi ha estudis que neguen qualsevol  influència de la dominància 
ull-mà en el rendiment esportiu (Laby & Kirschen, 2011; Goss, 1998).  
Segons Laby i Kirschen (2011), en l’esport, i sota condicions de binocularitat 
normal, el sistema visual utilitza dos ulls, i no permet un ull com a dominant.  Roure 
(2012), en canvi, diu que els casos de baix rendiment en l’esport poden estar 
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relacionats amb la lateralitat creuada, i explica que un nen que no té ben definida la 
lateralitat motriu del seu cos, difícilment podrà projectar-la a l’espai.  
Un estudi realitzat a 536 esportistes d’elit de diferents disciplines, obté que el 
60,1% dels esportistes té dominància ocular dreta, el 39,5% té dominància ocular 
esquerra, i el 0,3% presenta dominància compartida (Quevedo, Castañé, Solé & 
Cardona, 2014), resultats similars als obtinguts per Robinson et al. (1997), els quals 
van obtenir que un 52,7% d’esportistes tenen ull dret dominant, un 37,4% presenta 
ull dominant esquerre, i el 9,9% restant no el te definit; ambdós resultats són 
similars als resultats obtinguts de la població sedentària segons Hebben et al. 
(1981), Rengstroff (1967), Porac i Coren (1967) i Lopes-Ferreira et al. (2013). 
Amb referència a la lateralitat oculomanual, Quevedo et al. (2014) van obtenir que 
el 60,1% d’aquests esportistes presentava homolateralitat, envers els 39,9% que 
tenien lateralitat creuada. Aquest percentatge està per sobre del de lateralitat 
creuada establerta per Pointer (1999) en els sedentaris, la qual cosa podria indicar 
major incidència de lateralitat creuada en esportistes que en sedentaris.  
Centrant-nos en les diverses modalitats esportives, Hofeldt, Hoefle i Bonafede 
(1996), afirmen que en el golf s’aconsegueix més precisió quan s’utilitza l’ull 
dominant, i aquesta condició no difereix en visió binocular. Sembla que l’ús de l’ull 
dominant té un impacte considerable en el rendiment d’aquest i altres esports de 
precisió, ja que s’obtenen resultats significativament millors quan l’ull dominant és 
centra en l’objectiu que quan ho fa el no dominant (Shneor & Hochstein, 2006). 
Segons Quevedo et al (2014), un 61,2% dels jugadors de golf presenten l’ull dret 
com a dominant. 
Un estudi realitzat per Sugiyama i Lee (2005), afirma que els golfistes amb ull dret 
dominant tenen un millor rendiment quan fan servir la mà dreta per jugar, i el mateix 
passa amb els esportistes que presenten ull esquerre com a dominant i juguen amb 
la mà esquerra. És a dir, que els jugadors de golf presenten un millor rendiment 
quan tenen lateralitat ipsolateral. Els mateixos resultats van obtenir Coffey, 
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Reichow i Johnson (1994), i Sugiyama, Nishizono, Takeshita i Yamada (2002), els 
quals també van assegurar que presentar lateralitat creuada disminuïa el rendiment 
en els jugadors de golf. Totalment contraris són els resultats obtinguts per 
Steinberg et al. (1995), que defensen un millor rendiment en jugadors amb 
dominància creuada ja que els que presenten homolateralitat perdrien una mica de 
visibilitat a l’hora de jugar degut a la obstrucció que presenta el pont del nas. Això 
seria així donat que tal i com se situen els golfistes per a jugar, si colpegen  amb la 
mà dreta, miren cap al costat esquerre per a llençar la pilota, i si tenen l’ull dret com 
a dominant, pot ser que el pont del nas faci una petita obstrucció del camp visual. 
En perdre una mica de visibilitat  podria disminuir el rendiment. Per la seva part, 
Quevedo et al (2014), en trobar un percentatge del 55,1% de golfistes d’elit amb 
lateralitat creuada també hipotetitza que aquesta condició podria estar lligada 
avantatjosament al rendiment.   
Amb referència a un altre esport de precisió, el  tir, no hi ha tanta discrepància en la 
literatura especialitzada. Sheeran (1985), va investigar els efectes de l’ull dominant 
en el rendiment esportiu i va observar que els tiradors que presentaven dominància 
homolateral tenien un millor rendiment que els que presentaven dominància 
creuada. En la mateixa línia, Quevedo et al (2014) troba que un 93,1% dels tiradors 
d’elit estudiats presenten homolateralitat. Per altra banda, Laby i Kirschen (2011), 
expliquen que el tir és l’únic esport on no sembla haver-hi un resultat coherent 
respecte al paper de la dominància ocular en la capacitat esportiva. Cal tenir en 
compte que la pròpia tasca és monocular i no binocular com en la resta d’esports.  
Un treball realitzat per Griffiths (2003), estudia l’efecte d’ocloure l’ull dominant en 
dos tipus d’esports: tir i tennis. En el tir, l’oclusió de l’ull dominant empitjorava el 
rendiment i la del no dominant el feia millorar significativament. En canvi, en el cas 
del tennis, van determinar que quan es provocava lateralitat creuada presentaven 
un millor rendiment. En els dos esports, els resultats eren més bons quan ocloïen 
un ull que quan els practicaven  en visió binocular. 
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Seguint amb esports de raqueta, Quevedo et al. (2014), van constatar un 31,6% de 
dominància creuada en 48 jugadors de tennis i tennis taula, un resultat molt similar 
als percentatges establerts en la població sedentària. En el cas de les modalitats de 
motor, aquests autors van trobar un 36,4% d’incidència de dominància creuada. 
El mateix estudi de Quevedo et al. (2014) afirma que, referent als esports d’equip, 
un 49,3% dels esportistes analitzats presenta lateralitat creuada. 
En esports com el bàsquet, l’estudi de Nabavinik, Moghaddan i Goharrokhi (2013), 
va concloure que la pràctica massiva durant anys (en aquesta investigació  van ser 
5 anys), fa que les habilitats entre els jugadors experimentats amb lateralitat 
ipsolateral i contra lateral siguin semblants. És a dir, segons aquests autors, 
l’experiència fa que no hi hagi diferències entre els jugadors amb lateralitat 
homolateral i  creuada.  
Un dels esports on més s’ha estudiat la dominància oculomanual és el beisbol. Així, 
al treball realitzat per Adams (1965), va determinar que 10 de cada 28 jugadors de 
beisbol presentaven lateralitat creuada (36%). Portal i Romano (1988), van 
constatar que el 47% dels jugadors presentaven lateralitat creuada, i van afegir 
que, mentre els que presentaven  ipsolateralitat tenien un millor rendiment en el 
llançament de la pilota,  els que presentaven lateralitat creuada eren millors 
colpejant la bola.  Milne, Buckolz i Cárdenas (1995), van trobar que els que 
presentaven lateralitat creuada eren només un 24% dels jugadors. Un altre estudi 
realitzat a 215 membres de l’equip professional de la Southern Baseball League, va 
demostrar que el 40% dels jugadors tenien  lateralitat creuada (Classé, Daum & 
Semes, 1996). Goss (1998), va arribar a la conclusió que en el rendiment en aquest 
esport no influïa la dominància oculomanual, ja que els resultats obtinguts en 
persones sedentàries i en els esportistes eren similars.  
Malgrat això, la major part d’estudis (Classé, Semes, Daum, Nowakowski, 
Alexander & Wisniewski et al, 1997; Laby, Kirschen, Rosenbaum & Mellman, 1998; 
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Portal & Romano, 1988) ens indiquen que, en general, els jugadors de beisbol 
presenten un percentatge de lateralitat creuada més elevat que els sedentaris. 
Per últim, en el seu exhaustiu estudi, Quevedo et al. (2014), conclouen que la 
relació entre el tipus de dominància oculomanual difereix en les diferents modalitats 
esportives i que aquest fet podria estar relacionat amb el rendiment. 
Amb tot això, els objectius del present estudi és resumeixen en: 
- Estudiar la dominància manual i ocular d’una mostra de població sedentària i 
determinar els tipus de lateralitat.  
- Estudiar la dominància manual i ocular d’una mostra d’esportistes d’elit i 
determinar els tipus de lateralitat.  
- Comparar la incidència del tipus de dominància manual i ocular, i lateralitat  
entre les dues mostres estudiades 
- Analitzar i comparar el tipus de lateralitat que presenten els esportistes en 
les diferents modalitats esportives 
- Comparar la incidència de lateralitat entre gèneres. 
Tanmateix, a partir de la bibliografia consultada proposem les següents hipòtesis: 
- Els esportistes d’elit presenten una major incidència de lateralitat creuada 
que els sedentaris (Adams, 1965; Classe et al., 1996; Portal & Romano, 
1988; Quevedo et al, 2014; Steinberg et al., 1995). 
- Tant els esportistes d’elit com els individus sedentaris presenten un 
predomini de dominància d’ull dret i de mà dreta (Goss, 1998; Hebben et al., 
1981; Jacobsen & Heinz, 1997; Lopes-Ferreira et al., 2013; Pointer, 1999; 
Porac & Coren, 1967; Quevedo et al., 2014; Rengstroff, 1967). 
- Podem establir relacions entre la incidència de dominància lateral i la 





     
  20 
                                                  
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa                           





Per a dur a terme aquest treball s’han realitzat les proves a dos grups diferents de 
població. Per una banda 224 esportistes d’elit residents al Centre d’alt Rendiment 
(CAR) de Sant Cugat del Vallès, d’entre 12 i 30 anys d’edat (Xedat=16,73; DS=4,20), 
123 dones (54,91%) i 101 homes (45,09%), pertanyents a disciplines, entre les 
quals s’inclouen gimnàstica, golf, handbol, motor, natació, softbol, tennis i tennis 
taula, tir, voleibol i waterpolo.  
S’han agrupat les disciplines escollides segons les característiques comuns que 
presenten, tal i com s’observa a la taula 1. 
Esports Participants 
Gimnàstica 39 (17,4%) 
Equip 
Handbol 10 (4,5%) 
Voleibol 5 (2,2%) 
Waterpolo 35 (15,6%) 
Golf 49 (21,9%) 
Motor 11 (4,9%) 
Natació 28 (12,5%) 
Raqueta 
Tennis 10 (4,5%) 
Tennis-taula 8 (3,6%) 
Softbol 14 (6,2%) 
Tir 15 (6,7%) 
TOTAL 224 (100%) 
 
           Taula 1. Total d’esportistes agrupats en 7 grups de modalitats esportives. 
 
L’altre grup de població està format pel mateix número (224) de persones 
sedentàries, és a dir, que no hagin estat mai federats ni tan sols hagin practicat 
esport amb certa freqüència. Han participat un total de 113 dones (50,45%) i 111 
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El material utilitzat per a realitzar les proves de dominància ocular ha estat un punt 
negre imprès en un full blanc. 
 
2.3 Procediment 
 Es va registrar edat, sexe i modalitat esportiva practicada (si s’esqueia).  
 
 Determinació de la dominància ocular motora en visió de lluny mitjançant el 
mètode d’alineament ocular, que és un dels més comunament emprats 
(Laby & Kirschen, 2011) i que descrivim a continuació: Es posa un cercle 
negre d’uns 50 mm de diàmetre aproximadament al centre d’un paper DIN 
A4. Es col·loca aquest paper a 5 metres del pacient, i a una altura de 1,5 
metres del terra. Es fa seure al pacient a una cadira i se li demana que estiri 
els braços de manera que li quedin les mans juntes una mica més amunt 
dels ulls. Acte seguit, se li demana que separi una mica les mans quedant-li 
així un forat entre elles, pel qual ha de veure el punt negre just al centre 
(amb els dos ulls oberts). Mentre el pacient es troba en aquesta situació, se 
li tapa un ull, se li destapa, i després se li tapa l’altre. Ha de dir amb quin ull 
veu el punt negre. En el cas que amb els dos ulls vegi el punt negre, se li ha 
de demanar amb quin ull l’ha vist més centrat. L’ull amb el que vegi el punt 
negre serà el dominant motor.  
 
 Determinació de la ma utilitzada per a escriure. 
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 Determinació del tipus de dominància  
La dominància oculomanual que podem obtenir pot ser homolateral (o 
ipsolateral) i creuada. Es parla de dominància homolateral quan tant l’ull 
dominant motor com la mà dominant es troben al mateix costat del cos (és a 
dir, quan hi ha dominància d’ull dret/mà dreta o quan hi ha dominància d’ull 
esquerre/mà esquerra). La dominància contra lateral (o lateralitat creuada), 
en canvi, és quan l’individu presenta l’ull dominant motor d’una banda del 
cos i la mà dominant de l’altre costat del cos (són els casos de dominància 
d’ull dret/mà esquerra i dominància d’ull esquerre/mà dreta).  
En el cas dels esportistes s’han trobat algunes excepcions, ja que en algun 
cas no hi havia una dominància clara. En aquests casos s’ha considerat que 





2.4 Anàlisi de resultats 
Les dades obtingudes han estat analitzades amb el programa estadístic SPSS v22. 
En primer lloc, hem estudiat la relació entre variables (activitat i tipus de 
dominància) mitjançant les taules de contingència. Tanmateix, la significació 
estadística de la relació ha estat determinada amb el test de 2.  El mateix procés 
s’ha dut a terme per estudiar la relació entre modalitats esportives i tipus de 
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3.1 Lateralitat sedentaris front esportistes 
La taula de contingència 2 ofereix els percentatges d’aparició de lateralitat 
homolateral i creuada en el grup de sedentaris i esportistes. Si examinem la 
distribució del tipus de dominància, observem que la homolateral és superior a la 
creuada tan en el grup sedentari com en el grup d’esportistes.  
La taula 2 de contingència també ens informa del percentatge d’homolaterals que 
pertanyen al grup de població sedentària (54,9%) i els que pertanyen al grup de 
població d’esportistes (45,1%). De la mateixa manera, informa de que totes les 
persones examinades que presenten lateralitat creuada, un 42,8% són sedentaris i 
una proporció major (57,2%) són esportistes.  
Per altra banda, tal i com es pot observar, la incidència de lateralitat creuada és 
superior entre esportistes (44,2%) que entre sedentaris (33,0%). Addicionalment, 
entre els esportistes trobem 2 subjectes (0,9%) ambidextres. La figura 1 mostra 
gràficament aquesta distribució. 
 Lateralitat 
Total Ambidextre Homolateral Contra lateral 
Grup Sedentaris      Count 
                          % within Grup 
                          % within lateralitat 

















Esportistes      Count 
                          % within Grup 
                          % within lateralitat 
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Taula 2. Taula de contingència. Percentatges del tipus de lateralitat entre sedentaris i esportistes. 
 




Figura 1. Distribució de la lateralitat entre sedentaris i esportistes. 
 
 
Total                           Count 
                                       % within Grup 
                                       % within lateralitat 
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3.2 Lateralitat entre les diferents modalitats esportives 
A la taula de contingència 3 es mostren els percentatges del tipus de lateralitat 
entre les diferents modalitats esportives. Així observem que el tir de precisió és la 
disciplina amb major incidència de dominància ipsolateral (93,3%), mentre el softbol 
i el golf presenten percentatges inferiors al 50%. A la figura 2 observem els 
resultats de forma gràfica. 
 
Malgrat aquest fet, la 2 evidencia que les diferències no assoleixen significació 
estadística (2=21,48; p=0,090). 
 
 Lateralitat 
Total Ambidextre Homolateral Contra lateral 
Modalitat Gimnàstica  Count 
                        % within Grup 
                        % within lateralitat 

















Equip             Count 
                         % within Grup 
                         % within lateralitat 

















Golf               Count 
                        % within Grup 
                        % within lateralitat 

















Motor            Count 
                        % within Grup 
                        % within lateralitat 
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Natació         Count 
                        % within Grup 
                        % within lateralitat 

















Raqueta        Count 
                        % within Grup 
                        % within lateralitat 

















Softbol          Count 
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                        % within lateralitat 

















Tir                 Count 
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                        % within lateralitat 
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3.3 Dominància manual sedentaris front esportistes  
Com s’observa a la taula 4, gairebé tenim la mateixa incidència de dominància 
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 Població 
Sedentària Esportista Total 
 
Dominància manual        Ambidextre                     
 
                                          Dreta 
 










Total                     224 224 448 
  Taula 4. Percentatges dominància manual entre esportistes i sedentaris. 
 
 
3.4 Dominància ocular sedentaris front esportistes 
Amb referencia a les freqüències d’aparició d’ull dominants, en el total de la 
població la dominància d’ull dret és del 63,2% mentre que en la de l’ull esquer és 
del 36,8%. Quan analitzem els dos grups per separat trobem que el percentatge de 
dominància d’ull esquer en els esportistes és força superior que en el cas dels 
sedentaris (Veure taula 5). Per últim, la prova de 2  evidencia que les diferències 
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 Població 
Sedentària Esportista Total 
 
Dominància ocular          
                                         UD 
                                         UE 
 
             157 







Total                               224 224 448 
Taula 5. Percentatges dominància ocular entre esportistes i sedentaris. 
 
 
3.5 Lateralitat entre gèneres 
Amb referència al sexe, la distribució de dominància homolateral i creuada apareix 
en la taula 6. La prova de la 2 constata que no existeixen diferències 
estadísticament significatives (2=2,45; p=0,292). 
 
 Lateralitat 
Total Ambidextre Homolateral Contra lateral 
Sexe           F 









Total                            2 273 173 448 
 
Taula 6. Distribució dominància lateralitat entre gèneres. 
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El principal objectiu d’aquest treball és comparar la dominància oculomanual entre 
una mostra de població sedentària i esportistes d’elit de diferents modalitats, i 
determinar si  hi ha diferències en la incidència  de lateralitat creuada.  
A continuació s’analitzen i es contextualitzen els resultats obtinguts, comparant-los 
amb la bibliografia  existent. 
 
4.1 Lateralitat sedentaris 
Com s’ha esmentat, hi ha diversos resultats respecte a la distribució de la lateralitat 
en la població sedentària. En aquest estudi s’ha trobat que el 67% dels sedentaris 
presenten homolateralitat envers al 33% que tenen lateralitat creuada. Aquesta 
incidència és exactament la mateixa que va obtenir Rengstroff (1967) i molt similar 
a les dades ofertes per Pointer (1999), que trobà que el 30% de la població te 
dominància creuada, i per Porac i Coren (1981), que informa d’un 26,2%.  
Per altra banda, Robinson, Jacobsen i Heintz (1995) que van determinar que als 
EEUU, un 43,5% de pacients d’una consulta optomètrica presentava lateralitat 
creuada, en comparació al 30% de pacients al Regne Unit. Dos anys més tard van 
tornar a repetir l’estudi obtenint un 41% de lateralitat creuada (Robinson et al., 
1997). Sensiblement allunyats d’aquests valors, Gordon (1931), va establir que el 
50% de la població presentava dominància creuada en clara contraposició a Eyre i 
Schmeckle (1933), que van determinar que només el 10% de la població te aquest 
tipus de dominància. 
Malgrat aquesta diversitat de dades, podem establir que la població sedentària 
presentaria una incidència d’entre 26% i 43% de lateralitat creuada, valors acords 
amb els obtinguts en el nostre estudi.  
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Pointer (1999), va afirmar que hi havia diferència de lateralitat entre gèneres, però 
en aquest estudi, no s’han trobat diferències estadísticament significatives entre 
homes i dones a l’hora de presentar un tipus de lateralitat o un altre. 
 
4.2 Lateralitat esportistes 
En la mostra d’esportistes d’elit, el percentatge de lateralitat creuada és, en 
general, superior amb respecte a la població sedentària. Així, el 44,2% 
d’esportistes avaluats presenten lateralitat creuada, el 54,9% te homolateralitat i el  
0,9% restant és ambidextre. 
Aquests resultats són molt semblants als obtinguts per Quevedo et al. (2014). En 
aquest estudi es van analitzar a 536 esportistes d’elit de diferents disciplines, dels 
quals el 39,9% va presentar lateralitat creuada i el 60,1% restant va presentar 
homolateralitat.  
Com es pot observar, en ambdós estudis, la incidència de lateralitat creuada és 
major en els esportistes d’elit que en els sedentaris. Si considerem com a 
normatius els resultats de Pointer (1999), la incidència de lateralitat creuada dels 
esportistes d’elit seria entre un 10-15% major que la dels sedentaris.  
Analitzant les diverses disciplines esportives per separat obtenim resultats molt 
diversos: 
 Gimnàstica  
La gimnàstica ha representat un 17,4% dels esportistes d’elit analitzats. El 
43,6% d’aquest grup mostra lateralitat creuada. En aquest cas la incidència no 
és tant elevada com en altres modalitats tot i que segueix sent superior a la 
que presenten els sedentaris. 
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Quevedo et al. (2014) van analitzar a 16 subjectes en la modalitat acrobàtics 
(on van ajuntar esportistes de gimnàstica i de natació sincronitzada), obtenint 
una incidència del 50% de lateralitat creuada. 
 Equip 
En aquesta modalitat on han participat 50 esportistes d’elit (22,3% de la 
mostra), s’ha vist que el 50% presenten lateralitat creuada. Aquests resultats 
són molt semblants als establerts per Quevedo et al. (2014), on el 49,3% dels 
esportistes estudiats presentaven aquest tipus de lateralitat.. 
 Golf  
Aquest esport ha estat extensament estudiat i es troben força dades en la 
bibliografia especialitzada. 
En el present treball hem analitzat 49 golfistes, arribant a la conclusió que el 
51% presenta lateralitat creuada i el 4,1% és ambidextre. Per tant, tal i com va 
trobar Quevedo et al. (2014) amb un 55,1%, el golf és un esport on el 
percentatge d’incidència de lateralitat creuada és elevat. Amb aquests 
resultats, es suggereix que presentar lateralitat creuada pot constituir una 
avantatge en el rendiment, ja que els cops de precisió són executats de costat 
i alineats amb el forat, la qual cosa requereix que l’ull que dirigeix l’acció sigui 
l’ull de la banda contrària a la mà preferent (Quevedo et al., 2014; Steinberg et 
al.,1995). En canvi, estudis realitzats per Coffey et al. (1994), Sugiyama et al. 
(2002) i Sugiyama et al. (2005) conclouen tot el contrari. Es a dir, que la 
homolateralitat és un element per assolir un millor rendiment en el golf. 
 Motor 
Aquesta modalitat ha obtingut resultats molts semblants als sedentaris, amb 
un 36,4% de pilots que presenten lateralitat creuada. Aquesta similitud amb els 
resultats de la població sedentària també constatada per Quevedo et al. (2014) 
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pot ser deguda a que en aquest esport del motor no s’utilitza una part del cos 
en concret, sinó que s’ha de controlar les dos parts per igual. 
 Natació 
Dels 28 nedadors analitzats (12,5%), un 42,9% presenten lateralitat creuada, 
percentatge lleugerament més elevat que l’establert per Pointer (2009) i el 
trobat en aquest treball per a la població sedentària, però més o menys 
semblant a l’evidenciat per  Robinson et al. (1997), quel afirma que el 41% de 
en presentava.  
 Raqueta 
En aquesta modalitat esportiva, que engloba tennis i tennis taula, s’ha obtingut 
que un 33,3% d’esportistes presenta lateralitat creuada. Aquests resultats 
també estan en la línia dels obtinguts per Quevedo et al. (2014) i són força 
similars als percentatges determinats en els sedentaris. Segons aquestes 
dades, i sempre amb la deguda prudència, es podria deduir que la lateralitat 
creuada no seria un element important en el rendiment en aquest esport. 
Aquestes conclusions serien contràries a les obtingudes  per Griffiths (2003),  
que defensa que presentar lateralitat creuada en el tennis podria influir  
positivament en el rendiment. 
 Softbol 
Aquest constitueix un exemple d’esport on més autors coincideixen que 
influeix notablement el fet de presentar lateralitat creuada. En aquest estudi 
s’ha obtingut que el 64,3% dels jugadors la té. Segons això, la lateralitat 
creuada podria ser un factor important en el rendiment en aquest esport. 
El softbol, per les seves característiques, pot comparar-se amb el beisbol, 
esport àmpliament estudiat en referència a la dominància oculomanual. Així, 
autors com Portal i Romano (1988) o Classé et al. (1996) afirmen que 
presentar lateralitat creuada influeix favorablement el rendiment. Més 
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concretament, de l’anàlisi de Portal i Romano (1988), s’extreu que els jugadors 
de beisbol que tenien lateralitat ipsolateral eren millors en el llançament de la 
pilota, i els que tenien lateralitat creuada eren més destres colpejant la bola.  
Aquestes observacions són importants, ja que podria ocórrer que, de la 
mateixa manera que en el golf, a l’hora de colpejar sigui millor presentar 
lateralitat creuada (donat que els cops de precisió són executats de costat i 
alineats amb “l’objectiu”, la qual cosa requereix que l’ull que dirigeix l’acció 
sigui l’ull de la banda contrària a la mà preferent), per a realitzar el llançament 
de bola no seria així.  
Contràriament, investigacions com la de Milne et al. (1995) o Goss (1998),  
conclouen  que, donat que la incidència de dominància creuada és similar a la 
de la població sedentària, aquest no seria un factor important en el rendiment 
esportiu.  
 Tir 
Al contrari que el softbol, el tir és un esport on majoritàriament la lateralitat és 
ipsolateral. Concretament, s’ha trobat que un 93,3% dels esportistes analitzats 
en presenten. L’estudi realitzat per Quevedo et al. (2014) ofereix valors 
gairebé idèntics (93,1%).Tanmateix, la majoria d’estudis realitzats sobre la 
dominància oculomanual en el tir arriben a la conclusió que presentar 
lateralitat ipsolateral és una avantatja en el rendiment en aquest esport 
(Sheeran, 1985).  Aquest fet pot ser degut a que la tasca que és realitza en el 
tir és monocular i no binocular com passa en la resta d’esports. 
 
Tot i que hi ha esports on hi ha un percentatge elevat de lateralitat creuada (com el 
softbol o el golf), o al contrari, esports on el percentatge elevat es troba en la 
lateralitat ipsolateral (el tir), les diferències entre modalitats esportives no 
assoleixen significació estadística. 
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Es pot observar, comparant els resultats obtinguts i la bibliografia especialitzada, 
que no en totes les modalitats esportives hi ha diferències entre la població 
sedentària i els esportistes d’elit. Per altre banda si s’agafen els esportistes 
globalment, el percentatge de lateralitat creuada és superior que la dels sedentaris.  
 
4.3 Dominància manual  
En la dominància manual s’ha trobat que tant esportistes com sedentaris presenten 
aproximadament els mateixos resultats. En la població sedentària analitzada, un 
88,29% del total presenta la mà dreta com a dominant, resultats semblants als de 
Pointer (1999), que va afirmar que 8 de cada 10 persones tenen la mà dreta com a 
mà dominant.  
Dels esportistes analitzats, un 88,84% presenten mà dreta dominant, un 10,27%  la 
mà esquerra i la resta (0,89%) és ambidextre. Respecte a la dominància manual 
d’esportistes d’elit no s’ha trobat cap font bibliogràfica especialitzada. 
 
4.4 Dominància ocular  
S’ha trobat que un 70,1% de les 224 persones sedentàries analitzades presenten 
dominància d’ull dret i, per tant, només un 29,9% presenta dominància de l’ull 
esquerre. Seguint la recerca bibliogràfica, aquests valors són els esperats, ja que 
autors com Goss (1998), Hebben et al. (1981), Rengstroff (1967), Porac i Coren 
(1967) i Lopes-Ferreira et al. (2013), afirmen que la dominància de l’ull dret es 
presenta a la població sedentària amb un percentatge d’entre el  52% i el 69%.  
En els esportistes d’elit s’observa que hi ha més dominància d’ull esquerre 
comparant amb els sedentaris. En aquest tipus de població, la dominància de  l’ull 
dret respecte l’ull esquerre està més igualada, ja que dels 224 esportistes 
analitzats, un 56,2% presenta dominància d’ull dret i un 43,8% presenta dominància 
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d’ull esquerre. Aquest resultats són semblants als obtinguts per Quevedo et al. 
(2014). 
Aquestes diferències entre les mostres de sedentaris i esportistes assoleixen 
significació estadística.  
 
4.5 Influència genètica en la lateralitat 
Diversos autors afirmen que la lateralitat d’ull i mà és més aviat genètica que no 
pas ambiental (Francks et al., 2003; Geschwind et al., 2002; Van Strien, 2000). 
Però si la lateralitat es relaciona amb l’esport de nivell, es podria hipotetitzar que 
aquest fa un paper de “selecció natural” permetent que només els millors arribin a 
l’elit, i entre aquests s’hi comptarien els que tenen més condicions naturals per a 
l’activitat en concret. Per exemple, es pot observar que presentar dominància 
homolateral per realitzar accions com el tir comporta certes avantatges, però en 
canvi, pot comportar desavantatges a la hora de realitzar esports com el softbol, el 
beisbol o el golf.  
Si parlem de genètica en el sistema visual, podem dir que, encara que l’esportista 
parteixi genèticament d’un sistema visual superior, amb el pas dels anys i fins 
arribar a ser esportista d’elit, pot haver estat realitzant una espècie d’entrenament 
visual implícit a l’executar milions de repeticions d’una tasca específica que 
necessiti unes habilitats visuals (Ciuffreda & Wang, 2004; Quevedo et al., 2014). 
Gilman i Getman (1984), entre d’altres autors, van afirmar que el sistema visual 
humà té la capacitat per adaptar-se al tipus d’activitat a la qual s’exposi, fet que 
comportaria algun tipus d’especialització visual que podria establir diferències entre 
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Els resultats obtinguts en aquest estudi ens permeten confirmar les hipòtesis 
plantejades, que estableixen que els esportistes d’elit presenten una major 
incidència de lateralitat creuada que els sedentaris, que es pot establir relació entre 
la incidència de dominància lateral i la modalitat esportiva, i que tant els sedentaris 






 Globalment, els esportistes presenten un percentatge més elevat de 
lateralitat creuada que els sedentaris. 
 
 Les diferents modalitats esportives presenten una incidència de lateralitat 
diversa: 
 
o Esports tals com golf o softbol mostren un percentatge de lateralitat 
creuada molt elevat. 
 
o El tir és la disciplina on gairebé la totalitat de participants presenten 
dominància homolateral. 
 
 En general, hi ha més incidència de mà dreta tant a la població sedentària 
com d’esportistes, amb uns percentatges molt similars. 
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 Hi ha diferències estadísticament significatives en la dominància ocular entre 
esportistes i sedentaris, trobant major incidència d’ull esquerre dominant 
entre els primers.  
 
 No s’estableixen diferències d’incidència de lateralitat entre gèneres, ja que 
tant homes com dones presenten els mateixos percentatges.   
 
 
6. IMPLICACIONS ÈTIQUES, LEGALS I DE PROTECCIÓ DE 
DADES 
 
Durant la realització d’aquest treball s’ha seguit la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”. 
(http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750) 
També s’han complert totes les implicacions ètiques i socials lligades a la 
competència transversal “compromís ètic i social”. 
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8.1 Projecte de TFG 
 
Es va realitzar un projecte de TFG durant el quadrimestre de tardor de l’any 2013 
on es van dur a terme les següents accions: 
 Trobar director per al TFG: Lluïsa Quevedo i Junyent. 
 Escollir el tema: “Estudi de la dominància oculomanual en esportistes de 
diverses disciplines vs. sedentaris”. 
 Determinar els objectius a assolir. 
 Establir les bases teòriques. 
 Fer un pla de treball pel TFG i un cronograma: 
 
1. Cerca bibliogràfica exhaustiva (Quadrimestre de tardor 2013). 
2. Presa de dades (Quadrimestre tardor 2013/primavera 2014). 
3. Anàlisi estadístic de les dades (Quadrimestre primavera 2014). 
4. Redacció de la memòria (Quadrimestre primavera 2014). 
5. Defensa (Quadrimestre primavera 2014). 
 
 Fer recerca de referències i bibliografia. 
 Seleccionar el model de presentació i defensa del TFG: defensa pública 
oral amb suport multimèdia. 
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